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thought these divas were, so divas may well have made careful choices how to display 
themselves. The information we have from other sources such as autobiographies, 
interviews, and reviews align closely with that which we see displayed in the 
photographs, which allows us to understand how carefully divas and their entourage 
crafted their images, and how important these photographs were to their image as both 
women and artists.  
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Conclusion 
Each diva had the opportunity to affect her image through playing into patriarchal 
ideas or countering them. While Sanderson used her beauty to her benefit, Viardot and 
Calvé decided to attempt to garner respect and admiration through their skills. It is clear 
from reviews and the trajectory of her career that Sanderson did, indeed, have talent, yet 
foregrounded her body, Viardot and Calvé, on the other hand, did not play into their 
beauty significantly to boost their careers. Viardot used her intellect to garner respect 
from the many people in the music business that she worked with. This eventually led to 
a career in which she was the intellectually respected person, making for decisions about 
editing and improving operas and other musical works that she supported. Calvé decided 
to be open to the press, and to pursue a career known for intense role preparation that was 
deeply admired.  
Gendered language and misogynistic undertones in nineteenth­century society 
forced Viardot, Calvé, and Sanderson to make decisions about how to engage with the 
press and their audiences. Viardot sticks out because of her unique narrative. Her body, 
when mentioned, was discussed in a negative way, often in contrast to a deep respect and 
admiration a journalist had for her work.  The artist who interacted with the press the 
least was Viardot. Viardot never engaged with the press to call them out for insulting her 
physical appearance. She decided distancing herself was the best option. Though perhaps 
a risky choice, she went on to have a very respected career, with skills that even the press 
acknowledged.   
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Sanderson and Calvé both engaged with the press more than Viardot. Early on in 
Sanderson’s career, she did not engage with the press very frequently. As the years went 
on and she married, however, she began to directly counter the vicious rumors being 
published about her. This may have affected things very little, but it may have made her 
feel more empowered to have done so. Regardless of her interaction with the press, 
however, it was always very focused on her body. After her marriage, it turned from 
admiration to maliciousness, for, perhaps, a variety of reasons. It is, therefore, 
understandable that she chose then to begin to engage. Calvé engaged with the press on a 
very frequent basis. She also seems to have had a very positive experience with the press 
overall. While correlation is not causation, it seems it is human nature to feel an 
obligation to treat a person with more respect when they engage directly and on equal 
footing with others. 
In terms of putting a unique stamp on their careers, each diva chose a very 
different aspect of their identity as women and artists to focus on. Viardot seemed to 
focused mainly on the integrity of her work and her influence on her roles, as well as 
others’ music. Early on, Viardot’s relationships greatly benefited her and the start of her 
career. They were mostly forged because others found her intelligent and interesting. 
Later in her career, once she held this power, she was able to choose whose career she 
wanted to help launch, and greatly influenced their compositional process. Sanderson 
used the sexuality that brought her much attention to take and help create title roles that 
were focused around women’s bodies and sexuality. This brought her great fame and 
success, though much of it collapsed with her marriage. Calvé traveled far to prepare for 
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the role of Carmen, and made many unique choices in her stagecraft. This, along with her 
autobiography and openness with the press, encompassed an image of “authenticity” that 
the public adored.  
Images were important both to productions and to the individuals playing the 
roles. While they had an obligation to the character and the production, each diva seems 
to embody the identities we have seen in other parts of their careers. Sanderson’s pictures 
are very sexualized, regardless of whether or not they are for a production. Calvé’s 
images have her with frizzy hair, flowers in her hair, and a cigarette in her hand in 
various roles. She chooses to embody these characters perhaps past a point that divas had 
before her.  Viardot either embodied the roles with very little sexual energy in her choice 
of costume, or had very modest pictures that were hardly evocative of sexuality in any 
way, simply “respectable”. We see these divas presenting themselves in the same way in 
their choices of poses and costumes as we do in their identities throughout their 
interaction with the public.  
This period in operatic history contained many important and legendary divas, 
specifically in the Paris opera scene. Many of them were very beautiful and very talented. 
Viardot, Calvé, and Sanderson stand out for their ability to build an image for themselves 
within a power structure that did not always afford them that privilege as both women 
and artists. All three divas found ways within the standard path to a career to make sure 
they would have significant and memorable careers.  
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